**II.**

**PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA**

Návrh na změnu Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu OMEGA (dále jen „program“) realizovaný Technologickou agenturou České republiky předkládá vládě České republiky ke schválení místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace. Změna programu je obsažena v části III. materiálu. Návrh se předkládá dle § 5 odst. 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Původní program byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 56. Ke dni 17. října 2014 nabyla účinnost změna programu ve znění nových pravidel veřejné podpory:

* Nařízení komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem - Úřední věstník Evropské unie L 187, 26. června 2014 (dále jen „Nařízení“);
* Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie C 198, 27. června 2014 (dále jen „Rámec“).

**Návrh na změnu programu se předkládá z důvodu:**

* Zvýšení celkových výdajů na program o více než 20 %.
* Prodloužení doby trvání programu o 4 roky.
* Úpravy cílů programu v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „NPOV“) a Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (dále jen „SMK“).

**V souvislosti s úpravou cílů programu se navrhují některé další změny. Jde především o úpravu:**

* Zaměření programu motivovanou přesnějším zacílením na naplňování cílů definovaných v NPOV, SMK a dalších národních a resortních strategických dokumentech.
* Očekávaných výstupů programu.
* Očekávaných přínosů programu.
* Motivačního účinku.
* Druhů výsledků.
* Obecných kritérií hodnocení návrhů projektů.

**Odůvodnění změny programu:**

* Původní program nedefinoval naplňování konkrétních cílů VaVaI z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „NPOV“), neboť v době jeho přijetí nebylo nutné tento požadavek splnit. Jak se ukázalo – některé cíle VaVaI z NPOV prioritní oblasti 4 Sociální a kulturní výzvy byly programem naplňovány sporadicky nebo nebyly naplňovány vůbec.
* Program by měl pokrývat – až na oblast podporovanou programem NAKI a NAKI II. Ministerstva kultury – potřeby a možnosti celého aplikovaného výzkumu společenských a humanitních věd. Ukázalo se totiž, že některé obory společenských a humanitních věd jsou původním programem podpořeny sporadicky nebo nejsou podporovány vůbec. V programu není obsažena priorita Bezpečná společnost, neboť hlavními poskytovateli podpory s působností v této prioritě jsou Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany. V případě poptávky ze strany ústředních orgánů státní správy a dalších ústředních správních úřadů po aplikovaném společenskovědním výzkumu v prioritní oblasti Bezpečná společnost bude realizace projektů tohoto zaměření v programu umožněna nastavením konkrétních podmínek veřejné soutěže.
* Pro realizaci a vyhodnocování SMK je nezbytný kvalitní aplikovaný výzkum společenských a humanitních věd, a proto bylo nutné původní program v tomto kontextu upravit.
* Hlavní cíle programu jsou formulovány ve vazbě na cíle strategie Evropa 2020. Zjištění, čím program může přispět k naplňování společných cílů je důležité nejen pro podporu inteligentního a udržitelného růstu EU, ale i pro vymezení programu vůči tématům vycházejícím ze strategie Evropa 2020. Tím bude zajištěna jak komplementarita a návaznost vyhlašování témat v programu vůči strategii Evropa 2020, tak minimalizováno duplicitní financování výzkumných záměrů.
* Nové nastavení programu by mělo být vyhodnoceno i v kontextu dalších národních a resortních politik tak, aby program reflektoval aktuální témata společenskovědního a humanitního výzkumu z naplňování stanovených resortních potřeb.

Návrh na změnu programu představuje mezistupeň, který bude časově vyplňovat dobu potřebnou pro přípravu budoucího nového programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu. Budoucí nový program by měl nahradit stávající program ve vazbě na získané zkušenosti z veřejných soutěží vyhlášených v roce 2011 a 2013, z veřejných soutěží, které budou vyhlášeny v návrhu na změnu programu, z rešerší a ze závěrů pokračující diskuse o tom, co lze za aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum považovat, jakými interdisciplinárními projekty lze naplňovat NPOV, jak využít společenský a humanitní výzkum pro naplňování národních a resortních strategií, jaké výsledky může výzkum přinášet nebo jak ocenit a zajistit jeho dopady pro společnost.

V roce 2015, po ukončení řešení projektů z veřejných soutěží vyhlášených v letech 2011 a 2013, dojde k interim vyhodnocení, které bude předloženo vládě.

**Úprava doby trvání programu**

Návrh na změnu programu obsahuje prodloužení doby trvání programu do roku 2021. Doba trvání programu se tedy nově předpokládá v letech 2012 až 2021, tj. 10 let. Prodloužení doby trvání programu umožní vyhlásit další, v pořadí čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. Celkově tedy budou čtyři veřejné soutěže v letech 2011, 2013, 2015 a 2017. V letech 2020 – 2021 budou probíhat aktivity související s vyhodnocením programu po ukončení všech projektů včetně období implementace dosažených výsledků do praxe. Z tohoto důvodu není pro roky 2020 - 2021 uveden požadavek na finanční prostředky ze státního rozpočtu.

**Úprava cílů programu dle NPOV**

Cíle v návrhu na změnu programu jsou nově rozšířeny na oblasti, které reagují na potřeby společnosti, zejména na podporu civilizačních kompetencí a schopností nutných pro budoucnost.

Aplikovaný výzkum podávaný společenskými a humanitními vědami může svými výstupy přispět k řešení až pěti prioritních oblastí obsažených v NPOV. To vyplývá jak z formulace NPOV, tak ze závěrů kulatých stolů s experty z oblasti společenských a humanitních věd realizovaných v TA ČR, z rešerší SMK, dalších resortních politik i z příkladů dobré praxe ze zahraničí. TA ČR je zároveň jedním z hlavních poskytovatelů v prvních pěti prioritních oblastech.

Aplikovaný společenskovědní výzkum je v České republice v současné době podporován dvěma programy: původním programem a programem na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II v gesci Ministerstva kultury. Program NAKI II naplňuje cíle VaVaI z NPOV v podoblastech 4.3.2. Národní, regionální a lokální identita a tradice a 4.3.3. Hmotné a nehmotné kulturní dědictví. Cíle VaVaI, které se vyskytují v těchto podoblastech, nebudou vzhledem k omezeným zdrojům státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje a pro efektivnější alokaci prostředků na účelovou podporu programem naplňovány. Cíle programu jsou tak zcela komplementární k programu NAKI II, přičemž oba programy budou společně pokrývat celou oblast společenskovědního a humanitního výzkumu reagujícího na potřeby společnosti, zejména na společenský a hospodářský rozvoj České republiky.

**Úprava zaměření programu**

Upravený program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky a naplňují cíle NPOV. Aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum je pro potřeby programu charakterizován jako oblast, pomocí které moderní společnost získává sebereflexi a poznatky o sobě samé. Vytvářením nových analýz, zaváděním nových metod a vyvíjením nových postupů přispívají společenskovědní a humanitní obory ke zvyšování kvality života obyvatel a konkurenceschopnosti České republiky. Česká společnost by měla znát odpovědi na otázku, jaké civilizační kompetence a schopnosti nutné pro budoucnost musí být vytvořeny v kontextu výzev 21. století. Ať už se jedná o výzvy demografické (dynamika stárnutí populace, sociální systém, migrace, porodnosti aj.), ekologické (snižování emisí, zachování biodiverzity aj.), ekonomické (predikce ekonomického vývoje, doprava a konektivita, lidský kapitál, konkurenceschopnost aj.), či výzvy v oblasti podpory analytických a prognostických úloh spjatých s reformami různého zaměření (např. důchodová reforma, reforma zdravotnictví, reforma vysokého školství aj.), společenské a humanitní vědy mohou velkou měrou přispět k jejich inovativnímu řešení.

Toto pojetí aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu zahrnuje empirické hodnocení veřejných politik (ex ante), posuzování jejich implementace (interim) i posuzování dopadů jejich realizace (ex post). Kromě těchto „tradičních“ přístupů společenských a humanitních věd, by měly být v této souvislosti podporovány zejména přístupy typu Design Thinking či Systems Thinking, neboť právě tyto přístupy mají potenciál umožnit přenos výsledků výzkumu do reálného života. Z hlediska metod by se společenskovědní a humanitní výzkum mohl soustředit na kvalitní práci s existujícími daty (např. anonymizovaná data sociální zabezpečení), experimentální a behaviorální přístupy využívající nově vygenerovaná data a také antropologické či etnografické metody pro zlepšování (inovace) existujících postupů a procesů. Rovněž definice toho, jakou společenskou roli hrají znalosti, talent a kreativita pro zvyšování konkurenceschopnosti nebo řešení společenských konfliktů, komunitní soudržnosti, sociální exkluze nebo sociálních inovací, může být zásadním tématem společenských a humanitních věd. Dalším úkolem v řešení nových výzev 21. století je přivést dohromady sociology, psychology, výzkumníky v oblasti státní správy a sociální politiky, geografy, ekonomy, filozofy, informatiky, pedagogy, politology, kulturology, umělce nebo antropology, kteří by nabízeli řešení v multidisciplinárních výzkumných týmech. Pro úspěšný aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum je důležité nejen interdisciplinární propojení oborů společenských a humanitních věd mezi sebou, ale i s dalšími technickými i přírodními vědami. Věda ve společnosti, resp. inovace a změny s nimi spojené, vykazují rychlejší tempo, než je tempo ochoty společnosti tyto změny absorbovat. V tomto kontextu přináší společenskovědní a humanitní výzkum poznatky na jedné straně k respektování etických a morálních zásad spjatých s působením aktérů výzkumných a inovačních procesů (např. oblast biotechnologie), na straně druhé k podpoře využití nových technologických i netechnologických inovací pro rozvoj člověka a společnosti (změny komunikace a chování populace v souvislosti s využíváním nových technologií a ICT, sociální inovace, média aj.) včetně tzv. consumer research. V rozvinutých společnostech lze sledovat posun v postojích a principech: na hodnotě získávají kvalitativní aspekty každodenního života, které zasahují i do produkčních řetězců. Tradiční způsob jednání a myšlení je na základě konkurenčního tlaku rozšiřován či dokonce v některých případech nahrazován novým. To si žádá kontinuální výzkum našich základních společenských hodnot a včetně reflexe nových technologií a médií v životě člověka a společnosti.

**Úprava očekávaných výstupů programu**

Při realizaci program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (metodiky, evaluace politik apod.), připouští také podporu projektů experimentálního vývoje (např. vývoj specializovaného software pro modelování či simulace ekonomických či demografických trendů, dopadů regulace či deregulace v různých odvětvích, koncepce konkrétního vzdělávacího programu či politik apod.). Výsledky společenskovědního a humanitního výzkumu umožňují pochopit složité dopady změn ve společnosti a osvětlují etické základy a funkčnost společenského systému jako celku. Získané poznatky přispějí k definování výše zmíněných faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti.

Kvalitní společenskovědní a humanitní výzkum je významný i pro naplňování priorit resortních strategií a cílů SMK, a to ve všech projektových záměrech. Pro naplnění SMK je stěžejní jak vytvoření kvalitních rámcových metodik, zejména vzhledem k hodnocení celospolečenských nákladů a užitků, tak samotný výzkum (očekávaných) dopadů dané veřejné intervence v souladu s příslušnou rámcovou metodikou. Výzkum by měl nejen přispívat k identifikaci a analýze vývoje klíčových jevů ve společnosti, ale měl by především podporovat kulturu evidence-based, tj. pomáhat definovat (a to jak ex-ante, tak i ex-post) co funguje úspěšně v praxi a za jakých podmínek.

**Úprava očekávaných přínosů programu**

Společenskovědní a humanitní obory vytvářejí sociální a ekonomické přínosy přímo i nepřímo, a to prostřednictvím zlepšení sociálního a intelektuálního kapitálu, etablováním a využíváním sociálních sítí a interakcí, poznáváním komunální identity a jejího využití pro rozvoj lokality a regionu, rozvojem vzdělávacích metod a dovedností nebo prostřednictvím zvyšování kvality života a konkurenceschopnosti. Účelová podpora je poskytována z veřejných prostředků, a jako taková musí prokázat hodnotu podporovaného výzkumu. V programu proto bude kladen zvýšený důraz na prokázání ekonomických, sociálních a kulturních benefitů výzkumu financovaného z veřejných zdrojů a na uplatnění výstupů výzkumu v praxi. Program proto bude klást větší důraz na propojení výzkumných organizací a oborů společenských a humanitních věd s aplikační sférou. Tím bude zajištěna jak potřebnost společenskovědního a humanitního výzkumu na základě podnětů z praxe, tak jeho uplatnění (aplikace). Společenskovědní a humanitní výzvy jsou interdisciplinárního charakteru a pokrývají široké spektrum společenských potřeb a průřezových témat, a to v souladu s NPOV. Společenskovědní a humanitní obory mohou v návaznosti či ve spojení s technickými a přírodními vědami vysokou měrou přispět k naplnění cílů NPOV i cílů programu, a to jak jejich spojením (interdisciplinárně), tak jednotlivě (intradisciplinárně). Realizace změny programu tak přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos.

**Úprava celkových výdajů na program**

V souvislosti s významnou úlohou společenskovědního a humanitního výzkumu pro společenský a hospodářský rozvoj České republiky v kontextu výzev 21. století je pro třetí a čtvrtou veřejnou soutěž navrženo navýšení výdajů státního rozpočtu programu od roku 2016 o 150 mil. Kč ročně a prodloužení programu o 3 roky. V důsledku tohoto navýšení lze očekávat zahájení projektů a zvýšení počtu aplikovaných výstupů, které by za tržních mechanizmů nevznikly. Důvody navýšení rozpočtu a prodloužení doby trvání programu jsou shrnuty níže:

* Je nanejvýš důležité, aby veřejné prostředky vynaložené na podporu aplikovaného výzkumu podporovaly takové projekty, které by v rámci tržního mechanismu z jakéhokoli důvodu samy o sobě nevznikly a které mají smysluplné využití a aplikační (inovační) potenciál.
* Upravený program je nově navázán na výzkumnou agendu společenských a humanitních věd nutnou pro naplnění strategických cílů z NPOV. Ukazuje se, že témata pro aplikovaný výzkum podávaný společenskými a humanitními vědami jsou daleko širší a hlubší, než dovolovalo dosavadní znění programu. Nová témata se rekrutují z NPOV a z rešerší národních a resortních strategií (mj. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti), jejichž uskutečnění je do značné míry závislé na výzkumu podávaném společenskými a humanitními vědami. Upravený program tak rozšiřuje témata a spektrum uznávaných aplikovaných výsledků o průmyslový vzor (což představuje příležitost především pro zapojení věd humanitních do inovačních procesů – např. design).
* Upravený program očekává navýšení počtu aplikovaných výsledků a počtu zapojených subjektů.
* Benefity vyplývající ze společenskovědního a humanitního výzkumu mohou být využity k řešení širšího spektra společenských a hospodářských výzev v České republice, než na které byl zaměřen program dosavadní.
* Opatřit implementaci SMK a dalších národních a resortních strategií kvalitními výstupy společenskovědního a humanitního výzkumu je stěžejní pro její naplnění. Současný program tento aspekt nereflektoval.

**Úprava motivačního účinku**

Účelová podpora programu na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj ve společenskovědních a humanitních oborech je poskytována z veřejných prostředků, a jako taková musí prokázat hodnotu podporovaného výzkumu. Pro podporu širších dopadů aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu je proto klíčové, aby byl do relevantních fází projektu zapojen tzv. aplikační garant, tedy subjekt nebo jeho vzorek z aplikační sféry společenských a humanitních věd. Aplikační garant má zásadní roli v přemýšlení o možných dopadech projektu, vystupuje jako partner např. v raném přemýšlení o výzkumném záměru, při provádění společné rešerše domácí i zahraniční, mapování výzkumného tématu, plánování projektu, samotném provádění výzkumu, testování, v přemýšlení o možných dopadech projektu atd. Představuje potenciální uživatele výsledků výzkumu a napomáhá svým vyjádřením doložit odpovědi v návrhu projektu např. k následujícím otázkám:

* Existují v rámci soukromého sektoru potenciální příjemci/uživatelé výstupů výzkumu? O koho se jedná? Jaké jsou jejich reakce na předkládaný projekt?
* Existují v rámci veřejného sektoru či sektoru služeb potenciální příjemci/uživatelé výstupů výzkumu (např. resorty, školy, zdravotnická zařízení, muzea, galerie, nadace)? O koho se jedná? Jaké jsou jejich reakce na předkládaný projekt?
* Existují tvůrci mezinárodních, národních či lokálních politik, kteří by z výzkumu mohli mít prospěch? O koho se jedná? Jaké jsou jejich reakce na předkládaný projekt?
* Existují skupiny profesí (např. právní profese, architekti, politici, úředníci, sociální pracovníci, projektanti, archiváři, designéři, tvůrčí a výkonní umělci, učitelé aj.), kteří by z výzkumu mohli mít prospěch?
* Existují další příjemci/uživatelé výstupů výzkumu v rámci širší veřejnosti?
* Existují nestranní odborníci, kteří by mohli poskytnout názor na výzkumný záměr (Peer review projektu)?
* Považují identifikovaní potenciální uživatelé výstupy zamýšleného výzkumu za potřebné a uplatnitelné?
* Do jaké míry je pravděpodobné, že výstupy a výsledky projektu budou vysoce ceněny a hojně využívány, a to jak ve vědecké obci, tak v aplikační sféře, kde mohou něco změnit?
* Do jaké míry byla prokázána poptávka po výstupech plánovaného projektu? Do jaké míry může projekt přispět k naplnění programu?

**Úprava druhů výsledků**

Hlavní výsledky

Mezi hlavní výsledky byly doplněny výsledky druhu patent; výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy; souhrnná výzkumná zpráva; průmyslový vzor (jde o designérská řešení, tj. vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu).

Vedlejší výsledky

Ze závěrů expertních skupin a z rešerší zahraničních dobrých praxí vyplynulo, že aplikovaný výzkum společenských a humanitních věd může přinášet i ty výsledky z RIV, které jsou typické spíše pro výzkum základní. To bylo odůvodněno jejich snazším rozšiřováním (aplikací) k uživatelům výstupů výzkumu. Tyto výsledky dle expertních skupin pomáhají maximalizovat dopad aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu formou publikace (naučné knihy, články v periodiku nebo pop-médiu, televizním či rozhlasovým vysílání nebo rozšiřování za pomoci internetových médií aj.). Návrh expertních skupin zařadit jako žádoucí výsledek společenskovědního a humanitního výzkumu i publikační aktivity má oporu i ve srovnávací  rešerši Technologického centra akademie věd z roku 2008 o aplikovaném společenskovědním výzkumu (Velká Británie, Německo, Rakousko, Finsko, Dánsko, Nizozemí)[[1]](#footnote-1). Při bližším pohledu na tyto země mohou být výsledky jak zcela konkrétní (metoda, technologie, materiál, produkt - např. digitalizace archivu, datová infrastruktura, technologie pro restaurování maleb, konkrétní způsob ochrany památek, atd.), tak mohou mít za cíl i rozšíření/ prohloubení poznání za účelem jeho využití (aplikace). I takové projekty jsou financovány v rámci programů na podporu účelového výzkumu ve zmíněných zemích. Proto bylo navrženo doplnění vedlejších výsledků druhu odborná kniha; kapitola v odborné knize; článek ve sborníku; recenzovaný odborný článek; ale i audiovizuální tvorba (včetně datových struktur a souborů a specializovaných veřejných databází); uspořádání konference; uspořádání workshopu; uspořádání výstavy.

Specifické výsledky

Návrh na změnu programu obsahuje rovněž doplnění specifického výsledku: založení nového podniku (start up, spin-off, aj.) a další výstupy RUV (Registr uměleckých výkonů). Jde o výsledek bez bodového ohodnocení v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015) schválené usnesením vlády ze dne 19. června 2013 č. 475.

**Obecná kritéria hodnocení návrhů projektů**

V programu byla dílčím způsobem upřesněna kritéria s tím, že celý systém hodnocení včetně bodové hodnoty jednotlivých kritérií budou zveřejněny při vyhlášení příslušné veřejné soutěže.

**Předpokládané parametry programu a kritéria splnění cílů programu**

Hodnoty byly upraveny s ohledem na skutečné výsledky z prvních dvou veřejných soutěží v programu, v nichž bylo podpořeno celkem 128 projektů a 177 subjektů. Celkové výdaje státního rozpočtu pro třetí a čtvrtou veřejnou soutěž činí 600 mil. Kč. Při očekávané průměrné výši podpory na jeden projekt 1,8 mil. Kč lze očekávat ve třetí a čtvrté veřejné soutěži celkem 333 podpořených projektů. Vzhledem k celkovému rozpočtu programu se tedy nově předpokládá celkem 461 podpořených projektů. Na základě údajů za první dvě veřejné soutěže byla odpovídajícím způsobem upravena struktura a počty zapojení subjektů. Relevantním způsobem byly rovněž upraveny hodnoty kritérií splnění cílů programu. Z údajů o podpořených projektech v prvních dvou veřejných soutěží vyplývá dosažení 405 výsledků a jejich rozdělení na jednotlivé druhy. V dalších dvou veřejných soutěžích předpokládáme dosažení minimálně 333 výsledků rozdělených na jednotlivé druhy ve stejném poměru jako v prvních dvou veřejných soutěžích. Součet výsledků dosažených v prvních dvou veřejných soutěží a očekávaných v dalších dvou veřejných soutěží představuje nový indikátor dosažení nejméně 738 výsledků v programu. Minimální počet vedlejších výsledků programu odhadujeme na 330.

Návrh na změnu programu dále obsahuje úpravy formálního charakteru navržené za účelem zpřesnění textu původního programu.

Přehled změn v programu je obsažen v části III. materiálu. Čistopis programu s vyznačenými změnami (tučně s podtržením) do dokumentu ve znění schváleném usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 56, ve znění nových předpisů Evropské unie v oblasti veřejné podpory s účinností od 17. října 2014 (datum zveřejnění textu programu ve znění nových předpisů Evropské unie v oblasti veřejné podpory na internetových stránkách Technologické agentury České republiky) je uveden v části VI. materiálu. Text programu s vyznačenými změnami v režimu revizí do dokumentu ve znění schváleném usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 56, ve znění nových předpisů Evropské unie v oblasti veřejné podpory s účinností od 17. října 2014 (datum zveřejnění aktualizovaného textu programu na internetových stránkách Technologické agentury České republiky) je uveden v části VII. materiálu.

Výdaje státního rozpočtu na program budou v příslušných letech součástí návrhů výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Návrh nemá dopad na ostatní veřejné rozpočty. Návrh rovněž nemá negativní dopad na podnikatelské prostředí, sociální oblast ani na životní prostředí. Realizace výsledků programu přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti a stavu životního prostředí.

Do meziresortního připomínkového řízení byl materiál rozeslán dne … s termínem do … pro zaslání stanovisek. V požadovaném termínu bylo doručeno … připomínek. Vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v části V. předkládaného materiálu.

1. Kadlečíková, K. (2008): Aplikovaný společenskovědní výzkum, TC AV, Praha [↑](#footnote-ref-1)